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ABSTRACT
Ky punim ka të bëje me lehtësimin e mobilitetit dhe përmirësimin e strukturës dhe pëlhurës urbane
përmes planifikimit dhe dizajnit urban.
Ashtu si shumë qytete të tjera evropiane të cilat kanë probleme me trafikun e stërngarkuar, ndotjen
dhe zhurmat të krijuara nga transporti i paqëndrueshëm, edhe Prishtina vuan nga mbingarkesa në
trafik që mund të ketë efekte negative për ekonominë, mjedisin dhe imazhin e qytetit. Në këtë
punim diplome të nivelit Bachelor është shqyrtuar mundësia e minimizimit të trafikut urban në një
pjesë të qytetit të Prishtinës specifikisht në lagjen “Lakrishte” duke implementuar metoda
inovative të ri-dizajnimit të rrugëve dhe shtigjeve ekzistuese ku transporti publik, biçikleta dhe
ecja janë pjesë thelbësore dhe prioritare e transportit të qëndrueshëm.
Përveç ri-dizajnimit të infrastrukturës rrugore në këtë punim diplome është bërë projekti i
rigjenerimit i cili mundëson përmirësimin e lëvizshmërisë, shëndetit, mikroklimës të një lagjeje të
lënë pas dore në qytetin e Prishtinës e cila rrjedhimisht do ta përmirësonte nivelin e jetesës të
banorëve në këtë zonë, njëkohësisht do të shërbente si model dhe si pikë referente për ndërtimet
në të ardhmen në lagjet tjera të qytetit.

Fjalët kyçe: Transport i qëndrueshëm, ri-dizajnim i infrastrukturës rrugore , rigjenerim urban.
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Shkurtesat
PZHK
Plani zhvillimor komunal i Prishtinës
PZHU
Plani Zhvillimor Urban “Prishtina 2012-2024”
ISHP
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës;
ISPN
Indeksi i sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit
BRT
Bus Rapid Transition (Kalim i shpejtë i autobusit)
PMQU
Plani i mobilitetit të qëndrueshëm urban në qytetin e Prishtinës
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1.0 HYRJE
Lehtësimi i mobilitetit dhe përmirësimi i strukturës urbane përmes planifikim dhe dizajnit urban
ka për qëllim që të ri-dizajnojë, rigjenerojë një lagje të lëne pas dore dhe të vë në pah rëndësinë e
dizajnit të qëndrueshëm dhe bashkëkohore duke përmirësuar lagjen e përzgjedhur ne tërësi si dhe
duke përmirësuar infrastrukturën rrugore.
Hapësira e përzgjedhur ndodhet ne pjesën jugperëndimore të qytetit të Prishtinës specifikisht në
lagjen Lakrishte, tangjentohet nga rruga kryesore Bill Klinton, rruga Tirana dhe rruga Robert Doll.
Disa ndër arsyet kryesore të përzgjedhjes së këtij lokacioni janë afërsia e lagjes me qendrën e
qytetit, afërsinë me institucionet publike dhe private si afërsinë dhe qasje direkte me rrugët
kryesore dhe sekondare.
Hapësira e ri-dizajnuar është ndarë në 2 blloqe të banimit edhe 1 bllok për krijimin e një sheshi të
cilat do të jenë ngushtë të lidhura me hapësirat e gjelbërta . Njëkohësisht është krijuar një rrugë
sekondare që e përshkron lokacionit nga lindja në perëndim duke mundësuar qasje në nivelet e
bodrumeve nga 2 rampa kryesore. Përveq krijimit të blloqeve të banimit janë ri-dizajnar edhe
rrugët ekzistuese ku janë paraparë shtigje të dedikuara për çikliste, korsi të dedikuara për
transportin urban, krijim e hapësirave të gjelbërta në skaje të rrugëve dhe krijimin e shtigjeve për
këmbësore si prioritetin me të lartë.
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2.0 QYTETI I PRISHTINËS-ZHVILLIMI NË KONTEKSTIN KOHOR

2.1 Historiku i qytetit të Prishtinës
Gjurmët e banimit

1

në rajonin më të gjerë të Prishtinës mund të përcillen që nga vendbanimet

parahistorike për të cilat dëshmojnë shumë lokalitete arkeologjike. Vendbanimi autokton, 7 km
larg Prishtinës se sotme, në kohën e sundimit të Trajanit (98-117 p.e.r.), ngritet në rangun e
municipiumit dhe merr emrin Ulpiana për nder të perandorit. Prishtina, si vendbanim përmendet
për herë të parë në shek. XIII. Merita të veçanta për zhvillimin e tregtisë në periudhën XIV e XV
e kanë dubrovnikasit, të cilët në Prishtinë e formuan edhe koloninë e parë, më të madhen prej katër
kolonive që kishin në atë kohë në Ballkan. Në këtë kohë, Prishtina ishte qendër e fuqishme tregtare
dhe financiare, e cila tërhiqte tregtarët nga Gjenova, Verona, Mantova dhe Firenca.
Para betejës së Kosovës ishte kryeqytet i provinces, ndërsa në vitin 1426 Prishtina kishte dhe
konsullatën dubrovnikase. Në shekujt XIV dhe XV, vepronin një numër i madh i tregtarëve
dubrovnikas, të cilët bënin tregti me qytetet më të zhvilluara në rajon. Në vitin 1689 e dobësuar
nga lufta Austro-turke, ishte qendër e shtabit të gjeneralit austriak Pikolominit, përderisa që më
1812, Prishtina kishte dy panaire, të vjeshtës dhe të pranverës, ku merrnin pjesë shumë tregtarë
nga lindja dhe perëndimi. Prishtina u bë qendër administrative e Kosovës në vitin 1947. Në
Prishtinë, pas Luftës së Dytë Botërore, filloi të ndërtohet infrastruktura institucionale dhe urbane,
me moton e ndërtimit të një qyteti me pamje urbane. Me planin urban të qytetit të vitit 1953, u
rrënuan lagje të tëra së bashku me çarshinë e vjetër Prishtina, pas Luftës së Dytë Botërore, e fitoi
funksionin e qytetit të rëndësishëm ekonomik dhe administrativo-politik, që i krijuan bazë
materiale solide funksionin e qytetit të rëndësishëm ekonomik dhe administrativo-politik, që i
krijuan bazë materiale solide.
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Mbi 70% e strukturës urbane u transformua, si pasojë e mungesës së fuqizimit të ligjeve dhe të
standardeve të nevojshme të planifikimit dhe ndërtimit.

Më 1486-1487

Prishtina kishte 392 shtëpi në 10 lagje, me “nahine” prej 51 fshatrave;

Më 1569-1570

Prishtina kishte 392 shtëpi në 10 lagje, me “nahine” prej 51 fshatrave;

Më 1689

Prishtina kishte 4000 shtëpi;

Më 1811

Prishtina kishte 12000 banorë;

Më 1991

Prishtina vlerësohet me 150.000 banorë;

Më 2000

Sipas OSCE komuna e Prishtinës vlerësohet me 545,477 banorë;

Më 2003

Prishtina vlerësohet me 315.000-420.000 banorë;

Më 2011

Sipas regjistrimit zyrtar ka 198,897 banorë si komunë, ndërsa 147,250 banorë si qytet;

Tabela 1. Historiku i zhvillimit të komunës së Prishtinës në kontekst kohor 1

[1] PZHU [Gjendet në internet] : https://kk.rks-gov.net/prishtine/wp-content/uploads/sites/45/2018/02/PZHU-_Prishtina.pdf, Faqe 28

Ermal Ahmeti

Msc Sadije Kelmendi

Lehtësimi i mobilitetit dhe përmirësimi i strukturës dhe pëlhurës urbane përmes planifikimit dhe dizajnit urban |2019

2.2 Pozita Gjeografike
Komuna e Prishtinës1 shtrihet në pjesën lindore të Kosovës në gjerësi gjeografike prej 42° ,40’,
00” dhe gjatësi gjeografike prej 21° 20’ 15” (qyteti). Ndodhet në lindje të pjesës qëndrore të Fushës
së Kosovës me një sipërfaqe prej 523 km2 në kuadër të cilës hyjnë 41 vendbanime. Pozita e
përshtatshme gjeografike e qytetit të Prishtinës qëndron në faktin se ajo gjendet në udhëkryqin e
rëndësishëm të rrugëve magjistrale, automobilistike, hekurudhore dhe ajrore. Prishtina
karakterizohet si qendër kryesore që ndërlidhë qytetet e Kosovës si dhe qendrat më të mëdha të
Ballkanit
Fig 1 Pozita e Kosovës në Ballkanin Perëndimorë 2

Fig 2 Komuna e Prishtinës në raport me Kosovën 3

Fig 3 Qyteti i Prishtinës në raport me fshatrat përreth të komunës së Prishtinës4

[1] Pozita Gjeografike e Prishtinës [Gjendet në internet ] : https://kk-arkiva.rks-gov.net/prishtina/getattachment/Municipality/Departments/Administrates/Prishtina-Data/Qyteti/POZITAGJEOGRAFIKE-E-PRISHTINES.pdf.aspx
[2] Pozita e Kosovës në Ballkanin Perëndimorë [Gjendet në internet ] : https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-Western-Balkan-region-with-triangles-corresponding-to-the-regions-fromwhere_fig1_264985653
[3] Komuna e Prishtinës në raport me komunat tjera të Kosovës [Gjendet në internet ] : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harta_e_Komunave_t%C3%AB_Kosov%C3%ABs.svg
[4] Qyteti i Prishtinës në raport me komunën e Prishtinës [Gjendet në internet ] : https://kk.rks-gov.net/prishtine/wp-content/uploads/sites/45/2018/02/PZHU-_Prishtina.pdf, Faqe 27
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2.3 Klima në qytetin e Prishtinës
Në Prishtinë mbizotëron1 klima kontinentale me një temperaturë vjetore mesatare prej 10,4 °C dhe
me reshje vjetore mesatare prej 600 mm. Në korrik arrin temperatura vjetore mesatare prej 30 °C,
në janar prej -0,6 °C.

Tab 2 Temperatura dhe reshjet mesatare mujore në qytetin e Prishtinës1

[1]- Klima në qytetin e Prishtinës. [Gjendet në internet]:https://sq.wikipedia.org/wiki/Prishtina
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3.0 SHQYRTIMI I LITERATURËS
3.1 Principet themelore për transport të balancuar në qytetin e Prishtinës
1

Transporti i balancuar është një domosdoshmëri thelbësore

për t’u marrë me problemet

mjedisore, jetësore, madje edhe financiare të qyteteve dhe lagjeve moderne. Avansimet
teknologjike do të ndihmojnë, por reduktimi më i madh i ndotjes do të jetë në dizajnimin e qyteteve
dhe lagjeve më kompakte të cilat mund të krijohen kur transporti publik, biçikleta dhe ecja janë
pjesë fundamentale e transportit. Qëllimi është që automjetet private të bashkë-ekzistojnë me
transportin publik dhe me lëvizshmërinë aktive, siç janë ecja dhe çiklizmi. Një hierarki tipike e
qëndrueshme do të ishte duke filluar në krye me ecjen, çiklizmin, transportin publik, lëvizjen e
mallrave, dhe në fund përdorimin e makinës private.

Ecja

Ciklizmi

Trasporti publik

Lëvizja e mallrave

Makina private

Fig 4 Hirearkia e transportit të qëndrueshëm

Një parim i dytë që duhet pasur parasysh është domosdoshmëria për të ofruar zgjedhje transporti
që njerëzit mund lirshëm dhe me efikasitet të zgjedhin sipas natyrës së udhëtimit të tyre. Është
jetësore për të krijuar preferencat e konsumatorit për transport të balancuar.
Ri-balancimi i transportit mund të ndodhë vetëm nëse alternativat mund të konkurrojnë me
komoditetin e makinave. Një parim përfundimtar për transport të balancuar është që ecja, çiklizmi
dhe përdorimi i transportit publik të bëhet dukshëm më tërheqës për përdoruesit sesa makina
private. Kjo do të ndodhte vetëm nëse krijohen shtigje të dedikuara për biçikleta, transporti urban
të jetë i shpejtë dhe efikas, ecja të bëhet në trotuare adekuate ku inkorporohet gjelbërimi sipas
normave, të bëhet largimi i automjeteve të parkuara ilegalisht dhe të bëhet vendosja e shtyllave
mbrojtëse.

[1]-Jonathan Barnett and Larry Beasley. Ecodesign for Cities and Suburbs. [Gjendet në internet ]:https://islandpress.org/books/ecodesign-cities-and-suburbs
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3.1.2 Makinat e Automatizuara
Për t’iu shmangur një të ardhmeje ku makinat janë transporti kryesorë, trafikut të dendur dhe
ndotjes, duhet ofruar njerëzve mundësi më inovative transporti 1. Njëra nga këto alternativa do të
ishte implementimi i makinave të automatizuara si dhe makinave të cilat përdorin energji të
ripërtëritshme (Automated Cars & Electric Vehicles ).

Fig.5 Fotomontazh se si funksionojnë makinat e automatizuara

2

Fig.6 Automated car concept nga Mercedes 3

Një makinë autonome 4 është një mjet që mund të udhëheqë veten pa vëmendjen njerëzore. Ky
lloj i automjetit është bërë një realitet konkret dhe mund të hapë rrugën për sistemet e ardhshme
ku kompjuterat marrin përsipër artin e vozitjes. Një makinë autonome njihet edhe si një makinë
pa shofer, makinë robotike, veturë vetëshpallëse ose veturë autonome.

Fig.7 Studim i rrjedhës së trafikut nga kompania “AUDI” 5
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Shoqëria e Inxhinierëve6 Automobilistik ka kodifikuar 5 nivele të automatizimit. Niveli i parë
është quajtur "No Automation". Në tre nivelet e para, shoferi mbetet në kontroll. Në tre të tjerët,
sistemi merr përsipër progresivisht. Automjetet e automatizuara janë duke u testuar në SHBA.

Fig.8 Nivelet e Automatizimit të makinave

6

Benefitet 7 e përdorimit të makinave të automatizuara
1. Reduktimi i aksidenteve
2. Reduktimi i trafikut
3. Reduktimi i emisioneve të CO2
4. Konsumim i ulët i energjisë
5. Reduktimi i udhëtimeve si dhe shpenzimet e transportit
6. Më efiçiente në parking
7. Personat me nevoja të veçanta mund ti përdorin më lehtë

[1]-Jonathan Barnett and Larry Beasley. Ecodesign for Cities and Suburbs. [Gjendet në internet ]:https://islandpress.org/books/ecodesign-cities-and-suburbs
[2]-A future full of driveless cars. [Gjendet në internet ]:http://theconversation.com/a-future-world-full-of-driverless-cars-seriously-64606
[3] -Driverless Cars. [Gjendet në internet ]: https://www.abc.net.au/news/2017-03-11/everything-you-need-to-know-about-driverless-cars/8336322
[4]-Autonomous Car. [Gjendet në internet ]:https://www.techopedia.com/definition/30056/autonomous-car
[5]-No congestion in the city of the future “Audi Study”. [Gjendet në internet ]: https://www.volkswagenag.com/en/news/2018/09/audi_city_of_future.html
[6]- SAE Standards News: J3016 automated-driving graphic. [Gjendet në internet ]:https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic
[7]-Benefits of driverless car. [Gjendet në internet ]:https://www.lifehack.org/298279/3-amazing-benefits-driverless-cars-that-you-may-have-never-imagined
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3.1.3 Makinat elektrike
Makinat elektrike sot janë një realitet1. Ndryshe nga automjetet konvencionale që përdorin si
burim të vetëm energjinë fosile, makinat elektrike përdorin pako të madhe të baterive për ta
fuqizuar motorin elektrik në vend të një motori me djegje të brendshme.

Fig.9 Komponentët kryesorë të një makine elektrike 2

Sa i përket ndotjes3 së ajrit dhe emetimit të gazrave serrë, makinat dhe kamionët elektrikë janë
më të pastër se sa makinat më efikase konvencionale.

Fig.10 Sa eco-friendly është makina elektrike 3

[1]-What are electric cars. [Gjendet në internet ]: https://www.ucsusa.org/clean-vehicles/electric-vehicles/what-are-electric-cars
[2]-How do all electric cars work. [Gjendet në internet ]: https://afdc.energy.gov/vehicles/how-do-all-electric-cars-work
[3]-How clean is your electric vehicle. [Gjendet në internet ]: https://www.ucsusa.org/clean-vehicles/electric-vehicles/ev-emissions-tool
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3.2 Bus Rapid Transition

Ndryshe nga autobusët tradicional, BRT është metodë më e avancuar dhe efikase e transportit
publik. Bus rapid transition1 është një sistem i transportit publik i cili mundëson lëvizjen e njerëzve
me shpejtësi dhe në numra që janë të krahasueshëm me transportin e lehtë-hekurudhor, me një
kosto kapitale shumë më të ulët të ndërtimit. BRT kërkon një korsi ekskluzive të autobusit, që nuk
ndahet nga makina. Ndalesat janë të ngjashme sikurse me një sistem transporti të lehtë hekurudhor.
Në ndalesa, pasagjerët njësoj sikurse në stacione hekurodhore blejnë bileta pastaj futen në autobus
nga një platformë e dedikuar. Autobusi është më i gjatë se një autobus i zakonshëm dhe ka dyer
të posaçme në mënyrë që shumë njerëz të mund të qasen ose të zbresin në të njëjtën kohë.

Fig.11: Foto reale e Sistemit Bus rapid Transition 2
Fig.12: Vizualizim i sistemit BRT

[1]-Jonathan Barnett and Larry Beasley. Ecodesign for Cities and Suburbs. [Gjendet në internet ]:https://islandpress.org/books/ecodesign-cities-and-suburbs
[2]-Foto reale e sistemit Bus Rapid Transition nga NYC Department of Transportation- [Gjendet në internet ]: https://www.zdnet.com/article/us-cities-reinventing-buses-with-bus-rapid-transit/
[3]-Vizualizim i sistemit BRT- [Gjendet në internet ]: http://secondavenuesagas.com/category/buses/page/4/
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3.3 Strategjia e menaxhimit të trafikut “ Vancouver Case Study “

Vancouver është një nga qytetet e pakta të mëdha në Amerikën e Veriut pa autostrada brenda
qytetit. Në vend të një rrjeti tipik të autostradave dhe rrugëve të gjera, Vancouver ka një rrjet të
kompletuar të rrugëve arteriale. Ky lloj sistemi e ka vendosur qytetin e Vancuverit në skenën
botërore si një ndër qytetet më të gjelbërta dhe më të qëndrueshme aktualisht. Vancouver ka një
historik të prioritizimit të mënyrave të qëndrueshme të transportin duke përfshirë ecjen, çiklizmin
dhe transportin publik si metoda primare të transportit. Në vitin 2018 mbi 50% e udhëtimeve janë
bërë duke përdorur biçikletën, transportin publik ose duke ecur. Ka pasur 32% zvogëlim në
distancat e ngarjes së automjeteve private për koke banori , 1416 km janë rrugë arteriale dhe lokale
ku si prioritet përdoret ecja dhe çiklimi.

Fig 13 Statistikat e mënyrave më të frekuentuara të transportit Vancouver 2018

Në vitin 2012, Këshilli i Qytetit të Vankuverit miratoi “Transportation 2040”, një plan që
përcakton objektiva specifike për të rritur qëndrueshmëri në mënyrën e transportit deri në 50% të
të gjitha udhëtimeve deri në vitin 2020, dhe dy të tretat e të gjitha udhëtimet deri në vitin 2040.
Në vitin 2016, qyteti arriti objektivin e vitit 2020, katër vjet përpara afatit.

Fig 14 Synimi i reduktimit të mjeteve të motorizuara në qytetin e
Vancouverit deri vitin 2040
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3.3.1 Komponentët kryesore për reduktim të trafikut deri vitin 2040 në qytetin e Vancouverit

Ekzistojnë pesë fusha prioritare me objektiva të dedikuara për menaxhim të trafikut në të
ardhmen në qytetin e Vankuverit
•

Përmirësimi i monitorimit të kushteve dhe tendencave të trafikut

•

Përmirësimi i sigurisë rrugore

•

Implementimi i një sistemi “Smart” dhe efikas të transportit

•

Koordinimi i përdorimit të rrugëve

•

Prioritetet e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave.

1. Duhet të maten kushtet bazë të vëllimeve dhe
tendencave të trafikut në pjesët kryesore të rrugëve
arteriale me qëllim matjen e mbingarkesës duke
përdorur teknologjitë më të fundit. Pasi të krijohen
kushtet bazë, krijohet një pasqyrë më e mirë ku
është më problematik trafiku.
Fig.15 Sistem për monitorim të trafikut

3.3.2 Përmirësimi i sigurisë rrugore

Siguria rrugore është përmisuar duke zvogëluar frekuencën dhe ashpërsinë e goditjeve në rast të
aksidenteve në rrugë. Qyteti ka si qëllim në “Trasportation 2040 Plan “ të ketë 0 viktima dhe
lëndime të rënda si konsekuencë e aksidenteve

të transportit duke u fokusuar në

përmirësimin e pikave kyçe të rrugëve me probabilitetin më të madh të aksidenteve.
3.3.3 Implementimi i një sistemi “Smart” dhe efikas të transportit

Që nga viti 1986, qyteti ka drejtuar një sistem trafiku të centralizuar. Sistemi i menaxhimit ka
evoluar me kalimin e kohës me avancimet në teknologji. Qyteti do të vazhdojë të eksplorojë
teknologji të reja dhe të avancojë monitorimin dhe grumbullimin e të dhënave si dhe të përmirësojë
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ndriçimin Smart të rrugëve si dhe të optimizojë infrastrukturën për të mbështetur automjetet e
automatizuara. Është shumë e rëndësishme që infrastruktura e qytetit të jetë e qëndrueshme dhe të
mirëmbahet për të mbështetur funksionimin efiçient të tij.

3.3.4 Prioritizimi i lëvizjes së njerëzve dhe mallrave.

Qyteti ka një hierarki të mënyrave të transportit, duke nisur me ecjen si prioritetin më të lartë
pasuar nga çiklizmi, transporti publik, automjetet e përbashkëta dhe më në fund makina private.
Duke zhvendosur mënyrat e preferuara të udhëtimit, ka më shumë hapësirë në rrugë për lëvizjen e
mallrave e cila ndikon në rritjen e ekonomisë sidomos duke mbështetur bizneset lokale si dhe
sigurimin e hapësirës rrugore për shërbimet emergjente.

[1]-Congestion Management Strategy-Vancouver’s Transportation 2040 Plan [Gjendet në internet ]: https://vancouver.ca/files/cov/congestion-management-strategy.pdf
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4.0 DEKLARIMI I PROBLEMIT
4.1 Gjendja ekzistuese e mobilitetit në qytetin e Prishtinës
Sipas statistikave nga ASK (Agjencia e statistikave të Kosovës)2 shihet qartë se numri i mjeteve
motorike është duke u rritur nga viti në vit edhe në Kosovë.
Në vitin 2018 në Kosovë janë të regjistruara 343,631 mjete motorike dhe jo motorike. Në raport
me vitin 2017 kemi rritje për 2.75%.

Tabela 3 Mjetet motorike dhe jo motorike të regjistruara në Kosovë 2

Tabela 4 Mjetet motorike dhe jo motorike të regjistruara në Kosovë 2

Problemi themelor 1 është se nuk mund të ndërtojmë rrugë dhe parkingje të mjaftueshme për të
akomoduar të gjitha makinat që kemi tani aq më pak do të mund t’i akomodojmë ato në të ardhmen
duke marrë parasysh se numri i makinave potencialisht mund të rritet. Duke marrë parasysh këto
statistika mund të konstatojmë se me këtë nivel të rritjeve, trafiku ka potencial të bëhet plotësisht
i paqëndrueshëm në Kosovë.

[1]-Jonathan Barnett and Larry Beasley. Ecodesign for Cities and Suburbs. [Gjendet në internet ]:https://islandpress.org/books/ecodesign-cities-and-suburbs
[2]-Agjencia e Statistikave të Kosovës [Gjendet në internet ]: http://ask.rks-gov.net/media/4725/statistikat-e-transportit-tm1-2019.pdf , Faqe 11
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4.2 Ngarkesat në komunikacionin rrugor
Ashtu si shumë qytete

1

të tjera evropiane, edhe Prishtina vuan nga mbingarkesa

në trafik që mund të ketë efekte negative për ekonominë, mjedisin dhe imazhin e qytetit. Për ta
identifikuar thellësine e problemit të trafikut në qytetin e Prishtinës, në vitin 2017 janë bërë
anketime, gjegjësisht matje në trafik të komunikacionit në një periudhe 12 orëshe nga ora 6.00 deri
ne orën 18.00 nga kompania Mott Macdonald në bashkëpunim me komunën e Prishtinës.
Pas analizës së të dhënave të anketës u konstatua se trafiku më i mbingarkuar ndodh në rrugët e
mëposhtme:
• Rrugët Magjistrale M9 (që lidhin qytetin e Prishtinës me Fushë Kosovën)
• M2 (që lidh qytetin e Prishtinës me Mitrovicën dhe Ferizajn në drejtim të Shkupit). Nëpër këto
rrugë, brenda 12 orëve (nga ora 06:00 deri ne ora 18:00) në të dy drejtimet, qarkullojnë rreth
25.000 – 45.000 automjete / 12 orë.
Në qendër të qytetit trafiku më i mbingarkuar në të dy drejtimet ndodh në rrugët: "Bill Klinton",
në të cilën qarkullojnë rreth 48.000 automjete / 12 orë,
"Fehmi Lladrovci", në të cilën qarkullojnë rreth 33.000 automjete / 12 orë.

Fig 16 Gjendja e ngarkesës së komunikacionit në një pjesë të qytetin e Prishtinës

[1]-Plani i Mobilitetit të Qëndrushëm Urban të Prishtinës (PMQU). [Gjendet në internet ]: https://prishtinaonline.com/uploads/sump_pristina_final_report_alb.pdf
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4.3 Parkimi
Në vitet e fundit Prishtina 1 ka pasur një rritje të konsiderueshme në përdorimin e automjeteve
private dhe të dhënat nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) sugjerojnë se kjo rritje është
duke vazhduar edhe në ditët e sotme. Nivelet e larta të përdorimit të automjeteve shpesh krijojnë
probleme si mbingarkesa në trafik, e cila shpesh përkeqësohet në periudhat kulmore. Në pjesën
më të madhe të ditës, hapësirat e parkimit në dispozicion në Prishtinë nuk mund të plotësojnë
kërkesën dhe kështu dihet se ka shumë nevojë që të përmirësohet menaxhimi i hapësirave të
kufizuara të parkimit në dispozicion.
Hulumtimi i bërë nga kompania Mott MacDonald ka zbuluar se qendra e qytetit dhe zonat e
banueshme periferike përballen me probleme të parkimit që shpesh rezultojnë në vende të
mbingarkuara dhe me probleme të ndërlidhura me sigurinë rrugore.
Prishtina nuk ka ndonjë vendim të miratuar që rregullon çështjen e parkimit. Në tërësi, dhe
veçanërisht në qendër të qytetit, parkingjet e automjeteve janë në dispozicion në tarifa shumë të
ulëta të parkimit. Ekziston pak ose aspak mbikëqyrje nga ana e policisë, ku mbikëqyrja bëhet
vetëm nga policia e shtetit

Fig 17 Aktivitet i paligjshëm i parkimit në bulevardin Bill Clinton

Fig 18 Shfrytëzimi i zonave të parkingut1

[1]-Plani i Mobilitetit të Qëndrushëm Urban të Prishtinës (PMQU). [Gjendet në internet ]: https://prishtinaonline.com/uploads/sump_pristina_final_report_alb.pdf
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4.4 Mjedisi
Ndotja1 e ajrit shkaktohet nga trafiku i mbingarkuar brenda qytetit, përdorimi i karburanteve
lëndëve djegëse me cilësi të ulët dhe përdorimi i automjeteve të vjetra. Gjithashtu, ndotja rritet
gjatë muajve të dimrit për shkak të emetimeve të gazit dhe grimcave të pluhurit nga familjet që
përdorin qymyr të kualitetit të ulët për ngrohje, si dhe nga përdorimi më i madh i makinave për
shkak të temperaturave të ulëta.
Në vitin 2015, Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrojtje të Mjedisit e Komunës ka
krijuar gjashtë stacione për monitorimin e cilësisë së ajrit në të gjithë qytetin e Prishtinës. Çdo vit
janë hartuar raporte vjetore për përmbledhjen e të dhënave të cilësisë së ajrit, që grumbullohen çdo
ditë dhe interpretohen nga sensorët. Sipas të dhënave të grumbulluara në lokacionet specifike të
qytetit të Prishtinës ka shfaqur lagjen e Dardanisë si lagjja më e ndotur, kurse Bregu i Diellit si
më e pastra, përderisa dallimet e ndotjes së ajrit midis pjesës tjetër të lagjeve konsiderohen si të
vogla.

Parametrat

Njësia

Br.
Diellit

Dodona

Dardania

Ulpian

Sheshi

K.
Trimave

(°C)

18.22

18.22

18.22

18.22

18.22

18.22

Monoksidi i
karbonit

(mg/m3)

0.13

1.58

7.01

1.59

2.36

1.19

10

Amoniumi

(mg/m3)

0.08

0.49

0.65

0.49

0.07

0.27

14

Sulfuri i
Hidrogjenit

(µg/m3)

13.92

144.59

176.61

105.84

144.12

152.63

150

Dioksidi i
Sulfurit

(µg/m3)

5.34

158.13

289.19

212.54

62.12

83.17

350

Dioksidi i
Azotit

(µg/m3)

9.16

54.8

164.87

103.85

62.42

72.87

200

Dioksidi i
Karbonit

(ppm)

402.13

401.16

402.36

400.13

403.12

401.17

500

Radiacioni

(µSv/h)

0.06

0.2

0.1

0.21

0.18

0.07

10

Pluhuri
2.5M/Vit

(µg/m3)

13.15

10.13

11.69

12.1

10.7

11.3

25

Temperatura

Tab.4. - Monitorimi i cilësisë së ajrit në Prishtinë
[1]-Plani i Mobilitetit të Qëndrushëm Urban të Prishtinës (PMQU). [Gjendet në internet ]: https://prishtinaonline.com/uploads/sump_pristina_final_report_alb.pdf
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4.5 Zhurma
Ndotja akustike1 është veçanërisht e rëndë në vendet në zhvillim dhe kjo i përket edhe Prishtinës.
Kjo ndotje i përshkruhet kryesisht trafikut rrugor ku në zonat e dendura të trafikut rrugor, nivelet
e presionit akustik gjatë ditës mund të arrijnë 70 dB.
Tab.5. Parametrat e zhurmës në qytetin e Prishtinës

Parametrat Njësia
Zhurma (db)

Br.
Diellit

Dodona

Dardania

Ulpian

Sheshi

K.
Trimave

Lejuar
nga BE

57.9

61.5

59.45

60.13

59.7

58.19

85

Fig.19 Harta e zhurmës në qytetin e Prishtinës

Fig.20 Intenziteti i
zhurmave në lagjen
Lakrishte dhe rrugën
Bill Klinton

[1]-Plani i Mobilitetit të Qëndrushëm Urban të Prishtinës (PMQU). [Gjendet në internet ]: https://prishtinaonline.com/uploads/sump_pristina_final_report_alb.pdf
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5.0 PËRSHKRIMI I GJENDJES EKZISTUESE
5.1 Kushtet urbane dhe vendndodhja
Hapësira e përzgjedhur për projektim ndodhet në pjesën jug perëndimore të qytetit të
Prishtinës me koordinata 42°39'22"N 21°9'1"E specifikisht në lagjen Lakrishte. Kufizohet
në veri-perëndim me lagjen Arbëria, në veri lindje me lagjen Pejton kurse në jug me lagjen
Dardania.
Sipas planit rregullues urban të Lakrishtes “Lagjja e re” për shkak të pozicionit gjeografik dhe
konfigurimit të terenit është planifikur të jetë zonë e ndërtimit të lartë. Blloqet në këtë hapsirë
janë planifikuar me destinim afarizëm dhe banim të dendur kolektiv.

Fig.21 Lagjja Lakrishte në raport me qytetin e Prishtinës

5.2 Analizat e Lokacionit
Hapësira e përzgjedhur ka një sipërfaqe totale prej 42481 m2 dhe përbën një pjesë mjaftë
rëndësishme të lagjes Lakrishte. Konfigurimi i terrenit është i rrafshët, tangjetohet nga
rruga kryesore Bill Klinton si dhe rrugët dytësore Robert Doll dhe rruga Tirana. Në këtë
pjesë ka shfrytëzimi jo racional të tokës për banim. Ndërtimi i objekteve është bërë në
mënyrë jo të harmonizuar. Ndërtesat ekzistuese sidomos ato të reja nuk i kanë marrë
parasysh projektimin për njerëz me nevoja të veçanta. Ka laramani të etazhiteteve të
ndërtimeve. Mbi 40 % e objekteve me etazhitet të ulët janë plotësisht të pashfrytëzuara,
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mungojnë hapësirat e gjelbërta ,nuk ekziston asnjë hapësirë publike e as kënd i lojërave
apo rekreimi.

Fig.23 Shfrytëzimi i tokës nga ndërtesat ekzistuese

Fig.22 Hapësira e përzgjedhur për ri-dizajnim
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5.3 SWOT analiza
Duke u bazuar në gjendjen momentale, është bërë një analizë SWOT, që përfshin identifikimin e
përparësive, dobësive, mundësive dhe rreziqeve. Analiza SWOT bazohet në tri fusha kryesore: Të
banimit, hierarkisë së transportit dhe shtigjeve për këmbësorë në lagjen e marrë për trajtim
specifikisht në lagjen Lakrishte. Këto tri fusha duhet të identifikohen dhe analizohen për të dhënë
informacion të vlefshëm për ri-dizajnimin e infrastrukturës rrugore si dhe ri-dizajnimin e banimit,
hapësirave të gjelbërimit dhe parkingje në lagjen e lënë pas dore.
5.3.1 SWOT analiza e banimit
Tab 6 Përparësitë dhe mangësitë e banimit në lokacionin e përzgjedhur

Përparësitë

Mangësitë

Kushtet për zhvillim të infrastrukturës dhe banimit
duke shfrytëzuar terenin

Ndërtimi i objekteve në mënyre jo të harmonizuar

Shtrirja në mënyrë2 të planifikuar dhe me të gjitha
përmbajtjet

Banesat ekzistuese nuk i kanë marrë parasysh
projektimin për njerëz me nevoja të veçanta

Sens i komunitetit

Mbi 40% e objekteve me etazhitet te ulët janë
plotësisht të pashfrytëzuara

Është marrë parasysh human scale tek objektet përreth
rrugëve kryesore

Shumica e ndërtimeve janë relativisht të vjetruara

Hov i madh i ndërtimeve sidomos viteve të fundit

Ndërtimet janë të ngjitura në cep me rrugën

Fig.24 Përparësitë dhe mangësitë e banimit në lokacionin e përzgjedhur
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Tab 7. Mundësitë dhe rreziqet e banimit në lokacionin e përzgjedhur

Mundësitë

Rreziqet

Përdorimi mundësive alternative për ngrohje

Shfrytëzimi jo racional i tokës për banim

Kushtet për zhvillim të banimit duke përfshirë edhe
terrenin

Ndërtimi me etazhitet të lartë përskaj rrugëve (Human
scale) duke ndikuar në minimizim të pejsazheve

Ndërtimi i lagjeve më kompakte duke implemetuar
metoda bashkëkohore pë rikonstruktimin e lagjes duke
përmbushur të gjitha standartet

Mbi 40% e objekteve me etazhitet te ulët janë
plotësisht të pashfrytëzuara

Krijimi i parkingjeve nëntoksore në lagje i cili do të
mundësonte shfrytëzim më të mirë të hapsirave të
jashtme për krijimin e ndërtimeve rezidenciale dhe
parqeve të reja

Ndërtimet e pashfrytzueshme janë rrezik për banorët e
kësaj lagjeje për arsye të jo stabilitetit dhe vjetërsisë së
tyre si dhe uzurpojnë tokën e vlefshme e cila mund të
përdoret për qëllime tjera më të favorshme për
komunitetin

Fig.25 Mundësitë dhe rreziqet së banimit në lokacionin e përzgjedhur
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5.3.2 SWOT analiza e shtigjeve për këmbësorë
Tab 8. Përparësitë dhe mangësitë e shtigjeve për këmbësorë në lokacionin e përzgjedhur

Përparësitë

Mangësitë

Vendosja e barrierave mbrojtëse në shtigjet për
këmbësorë si masë parandaluese për parkim

Nuk ekzistojnë shtigje të dedikuara për persona me
nevoja të veçanta

Ekziston shtegu i gjelbërimit përgjatë rrugës kryesore
Shtigjet e këmbësorëve janë me standarde mesatare

Mungojnë shtigjet e dedikuara për biçikleta

1

Është marrë parasysh “ human scale “ tek disa prej
objekteve përreth rrugë kryesore
Sigurimi i ndriçimit në të gjitha vendkalimet e
këmbësorëve

Fig.26 Përparësitë dhe mangësitë e shtegut për këmbësorë në lokacionin e përzgjedhur
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Tab 9. Mundësitë dhe rreziqet e shtigjeve për këmbësorë në lokacionin e përzgjedhur

Mundësitë

Rreziqet

Rregullimi i shtigjeve të këmbësorëve me standarde
teknike për mundësimin e lëvizshmërisë më komode.

Qytetarët që lëvizin me biçikleta, qarkullimi i tyre
është i pasigurt pasi që nuk ekziston hapësirë e
dedikuar për qarkullim.

Vendosja e barrierave mbrojtëse në mes të rrugëve.

Parkimet ilegale të veturave nëpër tretuare duke
rrezikuar lëvizjen e qytetarëve në pjesë të caktuara.

Fig.27 Mundësitë dhe Rreziqet e shtegut për këmbësorë në lokacionin e përzgjedhur
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5.3.3 SWOT analiza e hierarkisë së transportit
Tab 10. Përparësitë dhe mangësitë e hierarkisë së transportit në lokacionin e përzgjedhur

Përparësitë

Mangësitë

Futja e flotës së autobusëve të rinj modern

Kualiteti mesatar i infrastrukturës së transportit

Mbulueshmëria e mirë e shërbimeve të taksive në tërë
qytetin

Mungesa e informacioneve dhe e sistemit informativ
për transportin publik

Rrugët kryesore urbane janë relativisht të mira për
qarkullim të automjeteve private

Problemet me parkimin, përfshirë problemet me vend
parkimet për automjetet e personave me nevoja të
veçanta

Nivelizimi i shenjëzimit të rrugëve konsiderohet mjaftë
i mirë

Taksitë ilegal të cilët në shumicën e rasteve krijojnë
trafik sidomos në hyrje/daljet e pritjeve për trafikun
urban sidomos në linjën 1 Prishtinë-Fushë Kosovë
Ndërtimet janë bërë ngjitur me cepin e rrugëve
kryesore, duke përjashtuar mundësinë për zgjerim

Fig.28 Përparësitë dhe mangësitë e shtegut e hierarkisë së transportit
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Tab 11. Mundësitë dhe rreziqet e hierarkisë së transportit në lokacionin e përzgjedhur

Mundësitë

Rreziqet

Implementimi i sistemit BRT (Bus Rapid Transition) dhe
inkurajimi i përdorimit të tijë në vend të automjeteve
private

Rritja e numrit të madh të automjeteve private dhe
si rrjedhojë mbingarkesë në trafik

Sigurimi i një sistemi ambientalisht të qëndrushëm të
lëvizjes duke dekurajuar përdorimin e automjeteve private
dhe duke inkurajuar ecjen dhe çiklizmin

Ndotja e ajrit dhe zhurma

Përkrahja e përdorimit të bicikletave si mjet transporti,
sigurimi i hapsirës së nevojshme dhe dhënia e përparsisë
në trafik

Fig.29 Mundësitë dhe Rreziqet e hierarkisë së transportit

[1]-Plani i Mobilitetit të Qëndrushëm Urban të Prishtinës (PMQU). [Gjendet në internet ]: https://prishtinaonline.com/uploads/sump_pristina_final_report_alb.pdf

[2] Plani Zhvillimorë Urban Prishtina “2012-2022” [Gjendet në internet] : https://kk.rks-gov.net/prishtine/wp-content/uploads/sites/45/2018/02/PZHU-_Prishtina.pdf,
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5.4 Qasja dhe lëvizshmëria
Hapësira e përzgjedhur për ri-dizajnim ka pozicion shumë të frekuentuar të automjeteve
përshkrohet nga rruga kryesore “Bill Klinton” të cilën e frekuentojnë mbi 40000
automjete për 24H si dhe rrugët sekondare “Robert Doll“ dhe rruga “Tirana”. Rrugët
kryesore urbane janë relativisht te mira për qarkullim të automjeteve private gjithashtu
shenjëzimi i rrugëve konsiderohet mjaftë i mirë, në shtigjet përreth lokacionit për ridizajnim janë të vendosura barrierat kundër automjeteve, ekziston pjesërisht shtegu i
gjelbërimit përgjatë rrugës kryesore “Bill Klinton”. Gjithsesi ekzistojnë probleme të
natyrës esenciale për transport të qëndrueshëm sikurse:
•

Rritja e numrit të madh të automjeteve private si rrjedhojë mbingarkesë në trafik
problemet me parkimin.

•

Qytetarët që lëvizin me biçikleta, qarkullimi i tyre është i pasigurtë pasi që nuk
ekziston hapësirë e dedikuara për qarkullim.

•

Nuk ekzistojnë fare shtigje për persona me nevoja të veçanta.

Fig.30 Lokacioni në kontekst me rrugët ekzistuese
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5.5 Analizat e diellosjes dhe ndikimi i erëvave

Nga skemat e analizës së diellosjes kemi paraqitur diagramet e ndikimin e diellit në lokacionin e
përzgjedhur me rrethinë me objektet ekzistuese , diagramet e diellit janë analizuar çdo tre muaj
nga muaji i gjashtë ,si dhe janë bërë në tri periudha të ndryshme të ditës në ora 9:00, 12:00 dhe në
ora 15:00. Në skemën 2d janë paraqitur analizat e drejtimit të shpejtësisë dhe frekuencës së erërave
të veriut të shfaqura në formë të diagramit si dhe është paraqitur trëndafili i erërave në lokacionin
e përzgjedhur.

Fig.31 Skemat e analizës së diellit gjatë muajve të vitit

Fig.32 Ndikimi i erërave të veriut në lokacionin e përzgjedhur

5.6 Lokacioni i përzgjedhur në kontekst me pikat e interesit
Lokacioni i përzgjedhur për ri-dizajnim ndodhet në një pikë strategjike mjaftë të favorshme në
qytetin e Prishtinës në aspektin e afërsisë me institucionet publike dhe private rrjedhimisht do ta
rriste edhe vlerën, atraksionin që do ta kishte kjo lagje sidomos për banorët potencial të saj. Në
skemën e mëposhtme është bërë paraqitja skematike e lokacionit te përzgjedhur për ri-dizajnim në
kontekst me pikat e interesit sikurse Katedralja Nënë Tereza, statuja e Bill Klinton, Sach caffe,
KEDS, Banka TEB etj.
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Fig.33 Lokacioni i përzgjedhur në kontekst me pikat e interesit

5.7 Analiza e situacionit të ngushtë ekzistues
Në situacion janë paraqitur etazhiteti i ndërtesave ekzistuese, gjelbërimi, si dhe parkingjet ne tërësi.
Sipas etazhitetit të ndërtesave shihet një laramani e objekteve duket filluar nga objekte mjaft te
ulëta, shtëpi individuale deri ne ndërtesa 16 katshe. Kjo laramani e ndryshimeve mjaft drastike nuk
është aspak e mirë si për ndriçimin e objekteve te vogla por edhe hijezimin e hapësirave minimale
të gjelbërta. Gjithashtu tek ndërtesat me etazhitet të lartë nuk është marrë parasysh aspak aspekti i
madhësisë njerëzore. Shumica e hapësirave është uzurpuar me ndërtim të pashfrytëzueshëm si dhe
parkingje jo formale te cilat në aspektin e shfrytëzimit të hapësirave e bëjnë lagjen totalisht të
paqëndrueshme. Për hapësirat e gjelbërimit në lokacion deri më tani nuk ka pasur një zgjidhje
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adekuate ku mungojnë këndi i lojërave për fëmijë, hapësirat e dedikuara për të rinjtë dhe të
moshuarit, mungon infrastruktura bazike e shtigjeve për biçikleta.

Fig.34 Etazhiteti i ndërtesave ekzistuese

5.8 Infrastruktura e përmirësuar
Në lokacionin e përzgjedhur me rrethinë është bërë ri-dizajnimi i rrugëve ekzistuese ku janë
paraparë shtigje të dedikuara për çiklistë me gjërësi prej 2m, korsi e dedikuar për transportin urban
me gjërësi 3.5 m. Gjithashtu janë paraparë më shumë hapësirë të gjelbra në skaje të rrugëve të
cilat do ta rrisin atraktivitetin në këtë zonë por gjithashtu do të ndikonin në minimizim e pluhurit,
minimizimin e zhurmave, uljen e temperaturave të larta gjatë stinës së verës rrjedhimisht do ta
përmirësonin edhe kualitetin e ajrit në këtë zonë e cila njihet momentalisht si një ndër zonat më të
ndotura në qytetin e Prishtinës.
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Ne rrugën kryesore Bill Klinton do të bëhet implementimi i sistemit të transportit urban BRT (bus
rapid Transtition) për të cilën do të nevojiteshin korsi të dedikuara dhe në asnjë mënyrë të mos
mund të kalonin automjetet e zakonshme. Do te krijohen dy vendndalesa me strehë për qasjen e
njerëzve në autobusë. Gjithashtu rruga kryesore ekzistuese do të shëndrrohej prej 6 korsive të
dedikuara për automjete private në 4 korsi si dhe 2 korsi të autobusëve. Gjithashtu do të ridizajnoheshin shtigjet për këmbësorë me gjelbërim në njërën anë më gjërësi prej 200 cm. Përvëc
krijimit të shtigjeve të dedikuara për çiklistë do të krijohen edhe vend parkimet e tyre specifikisht
në 3 lokacione të ndryshme brenda zonës së përzgjedhur për ri-dizajnim. Gjithashtu do të krijohet
një rrugë e re prej rrugës ekzistuese “ Tirana “ e deri te rruga “ Robert Doll “ e cila do te përshkronte
lokacionin nga lindja ne perëndim dhe do te mundësonte qasje në nivelet e bodrumeve nga rampat
e krijuara brenda lokacionit. Gjithashtu do të krijoheshin edhe vendparkime mbitokësore edhe për
njerëz me aftësi të kufizuara. Në total 90% e vendparkimeve do të jenë nëntokësore kurse 10%
tjera do të jenë mbitokësore të cilat do të shërbejnë si vendparkime të shpejta të personave të cilët
nuk jetojnë ne lagje por vijnë si rrjedhoje e atraksioneve brenda lagjes ose vijnë për shopping në
lokalet afariste brenda lagjes.

Fig.35 Ri-dizajnimi i infrastrukturës rrugore
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5.9 Koncepti i dizajnit hapësinor
Plani i propozuar për ri-dizajnim është gjithëpërfshirës ,ka përdorime dhe shërbime mikse. Është
i ndarë në 11 lamela dhe 2 blloqe banimi dhe 1 bllok për krijimin e një sheshi. Renditja e
lamelave ne këto blloqe është bërë në mënyrë që të krijohet një shesh brenda vetes, ku në këtë
mënyrë rritet privatësia e banorëve të lagjes dhe rrjedhimisht bëhet edhe izolim akustik nga
rrugët kryesore dhe sekondare. Blloku 1 është organizuar me 6 hyrje banimi me etazhitet B+P+4
deri ne B+P+6 dhe një objekt të dedikuar për afarizëm, hoteleri dhe administratë. Blloku 2 është
organizuar me 3 hyrje banime me etazhitet prej B+P+3 deri ne B+P+5 dhe 1 objekt të dedikuar
për afarizëm. Në keto blloqe ,forma, katet e ndërtesave i janë përshtatur terenit dhe pozicionit që
ndodhen lamelat në raport me lagjen.

Fig.36 Masterplani i lagjes së transformuar

5.9.1 Qasja dhe garazhimi
Secila hyrje e ka garazhën e dedikuar kurse hyrja dhe dalja në garazha bëhet nëpërmjet dy rampave
kryesore të cilat janë të përbashkëta për të gjitha lamelat. Hyrjet kryesore në disa lamela janë të
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projektuara nga oborret e brendshme, e në disa të tjera hyrja të bëhet nga rruga dytësore Robert
Doll.
5.9.2 Arkitektura
Përdhesa e objekteve te secila lamelë është e paraparë për afarizëm njëkohësisht hyrja ne banesa
bëhet përmes korridorin qëndror, i cili është i ndriçuar përmes shkallëve dhe ka ndriçim natyral.
Në lamelat e dedikuara për banim secili kat do te jetë një kat karakteristik me hapje te madhësive
të ndryshme dhe ballkone të brendshme të cilat do të jenë pjesërisht qelq dhe pjesërisht dru i
lameluar që rrjedhimisht do ti jepte edhe ngjyrë më të bukur lagjes duke mos i bërë hapjet gjenerike
por duke i dhënë jetë.

Fig.37 Destinimi i objekteve në lagjen e re

5.9.3 Gjelbërimi
Këto lamela janë të ndërlidhura ngushtë me hapësirat e gjelbërta të cilat plotësojnë të gjitha nevojat
për rekreacion, çlodhje dhe argëtim. Çdo hapësirë në këtë bllok do të ketë një funksion të vet, ku
secila grupmoshë mund ta gjejë veten me këto hapësira. Hapësirat e jashtme do të jenë me tipare
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të ndryshme që nga krijimi i mini-amfiteatrove, shtigjeve të krijuara me gjelbërim anash
,hapësirave të dedikuara për të rinj me skatepark, hapësirë e dedikuar për fitnes të jashtëm e deri
hapësirat për të moshuar. Koncepti primar i krijimit të këtyre hapësirave është të bëhet përzierja e
funksioneve duke harmonizuar nevojën për privatësi dhe nevojën për jete sociale, atëherë edhe
përjetimi i gjithë lagjes do te jetë ndryshe, sepse plotëson nevojën e ofrimit të të gjitha shërbimeve
për një jetë me cilësi të lartë.

Fig.38 3D vizualizim i hapësirave të brendshme të bllokut

5.9.4 Sheshi
Përveç blloqeve të banimit në lokacionin e përzgjedhur është dizajnuar edhe hapësira ikone e
lagjes. Sheshi në qendër me një pavijon te përkohshëm të përpunuar nga druri i lameluar i cili do
të lidhte të dy blloqet si dhe do të shërbente si pikë referente ose atraksion edhe për personat jo
rezident të lagjes. Pavijoni do te vendoset ne qendër te sheshit dhe përreth tij do të krijohen 3 nivele
të ulëseve nga betoni te cilat do të shërbenin si mini amfiteatër i jashtëm. Personat e ulur në
amfiteatrin e sheshit do të mund të shijonin arkitekturën parametrike të pavijonit si dhe ta përdorin
për qëllim të pushimit dhe argëtimit. Njëkohësisht do të krijohet edhe gjelbërimi i ulët në pjesën
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më të lartë të amfiteatrit si dhe pjesërisht do të krijohet gjelbërim i mesëm dhe i lartë përreth
pavijonit në hapësira specifike.

Fig.39 Sheshi i dizajnuar me pavijionin si ikonë
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